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out  of  inexperience  and  insufficient  knowledge  encounters  a  figure  named 
Trevrizent, who has a friend named Taurian. This knight then wrestles intensely 
with despair. Readers  familiar with Spenser’s  romance epic will no doubt be 


























































































and  repentance, Wolfram  also weaves  a  process  of  self–discovery:  Trevrizent 
tells Parzival of his dual lineages in both the Grail and Arthurian families. With 







































  When we  first meet him, Trevisan could not be  further  from Wolfram’s 
kindly  spiritual  guide:  he  flees Despair  in  terror, without  his  helmet  (which 
conventionally, as in 1 Thess. 5:8, is taken to represent hope of salvation). Yet 











Trevisan  is  right  that  “greater  grace” must have  saved him,  though Trevisan, 
despite  this  “greater  grace,”  remains  terribly  afraid,  a point  to which we will 









































loss of hope  for  salvation,  from a psychological perspective  the  two could be 
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difficulties  produced by  the  temporal  and  subjective distinctions writers  like 
Becon and Nowell tried to draw. Spenser’s terrified knight, named in the context 
of guidance and grace, yields a layered representation more complex than even 
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lucky wight”  (ix.30.4). Nor  is he confident  in his ability  to confront Despair 
again; while he is willing to guide Redcrosse to Despair, he states that he will 
not abide.





















of despair—as both horrifying  and providential—that Spenser  sustains  in  this 












































struggles  of  Redcrosse  to  understand  the  divine  “course.”48  In  the  revisiting 

































































embodied  its more  stubbornly paradoxical  elements. For Wolfram, Parzival’s 
inability to resolve his despair on his own stems from his placing too much faith 

















in German  literature.51  It  is by no means  implausible  that Spenser may have 




























































































Here,  that would not be  the  case:  the  sound “v”  is nonexistent  in  classical Greek,  and  the 
ending of Trevisan’s name—“–isan”—is not a proper Greek ending.
3   K.  K.  Ruthven,  “Etymology,”  in  the  Spenser  Encyclopedia,  ed.  A.  C.  Hamilton  (Toronto: 
University of Toronto Press, 1990), 256.
4   O’Connor,  “Terwin, Trevisan, and Spenser’s Historical Allegory.” According  to O’Connor, 
Trèves was a Roman Catholic stronghold that almost became a reformed center; Thérouanne 

















7   On  the  dating  of Wolfram’s  poem,  see  Joachim  Bumke, Wolfram  von  Eschenbach  (6th  ed., 
Stuttgart: Metzler, 1991), 19–21, and Joachim Henizle, Klaus Klein, and Michael Redeker, Der 
Parzival des Wolfram von Eschenbach: Von den mittelalterlichen Handschriften zur modernen Ausgabe 
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9   While Perceval does not see his mother collapse at his departure, the young Parzival looks back, 












the hermit worships  in a  chapel. The problem of  the derivation of  the name Trevrizent  in 
Wolfram has not been resolved; see, for example, Werner Schröder, Die Namen im ‘Parzival’ und 
im ‘Titurel’ (Berlin/ New York: de Gruyter, 1982); Fourquets, “Les Noms Propres du Parzival,” 
in Melanges  de  Philologie  romane  et  de  Literature médiévale  offerts  a  Ernest Hœpffner  (Paris:  Les 
Belles Lettres, 1949), 254; Wolfgang Kleiber, “Zur Namenforschung in Wolfram’s ‘Parzival,’” 





A Casebook,  eds. Arthur Groos  and Norris  J.  Lacy  (New York: Routledge,  2002),  139–154. 
On  the  figure  of Cain  as  related  to  despair,  see  Susan  Snyder:  “In Cain  are  displayed  the 










14   McFarland,  “The  Emergence  of  the  German  Grail  Romance,”  60.  The  idea  of  a  sinful 
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17   “Damit  erreichte  der  Parzival  eine Verbreitung wie  kein  anderes mittelalterliches  höfishces 
Epos,” from Joachim Heinzle, Klaus Klein, and Michael Redeker, Der Parzival des Wolfram von 







Rotherham  in  1484  as  part  of  the  development  of  Pembroke  College’s  library.  Pre–1500 
works  from German presses were  far  from uncommon  in Cambridge  collections,  and over 

























of  the age was  this management of despair”  (“Spenser’s Redcrosse Knight: Despair and the 
Elizabethan Malady,” Renaissance and Reformation/ Renaissance et Reforme, 11/1 (1987): 105).












35  Institutes,  volume 2, Book 3,  chapter 17, 562. Our  sense  is  that Calvin  struggles with  these 









40  Becon, Principles of Christian Religion,  sig. Cii. The reference to Job 7  is  in a sidenote to the 
passage.
41   On the relationship of Terwin’s  love–despair  to Elizabethan sonnet  sequences,  see Thomas 
P. Roche, “The Menace of Despair and Arthur’s Vision, Faerie Queene I.9,” Spenser Studies 4 
(1984): 71–92.
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44  John N. King comments that “The knight’s experience [with Despair] accords with Calvin’s 
warning  that  the elect  soul  is particularly  vulnerable  to despair when, upon  first becoming 
aware  of  the  enormity  of  its  sinfulness,  it  feels  unworthy  of  divine  love  and  powerless  to 
avoid divine punishment” (Spenser’s Poetry and the Reformation Tradition (Princeton: Princeton 
University Press, 1990), 213).
45  Darryl  Gless  notes  that  Redcrosse  is  saved  “not  by  reason  and  experience,  which  Arthur 
has  recommended  (xiii.45), but by a  faith  for which Una advances no argument whatever” 
(Interpretation and Theology in Spenser, Cambridge: Cambridge University Press, 1994), 145).
46  On  the  significance  of  this  distinction  see  Paul  Voss,  “The  Catholic  Presence  in  English 
Renaissance  Literature,” The Ben  Jonson  Journal  7  (2000):  1–26.  For  scholarship  on Copley 
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53  In the early to mid–sixteenth century, English exile communities existed in Basel (where John 





54  Raingard Esser,  “Germans  in Early Modern Britain,”  in Germans  in Britain  Since  1500,  ed. 
Panikos Panayi (London: Hambledon Press, 1996), 18, 21.













58  On  Emmanuel  van Meteren,  see  Binding,  Imagined  Corners,  24,  28,  and  35;  Forster,  Janus 
Gruter’s English Years, 48–9; and J. Franklin Jameson, Narratives of New Netherland, 1609–1664 
(New York: Scribner’s, 1909), 4.






der Vogelweide”  (Court and Culture: Dutch Literature, 1350–1450,  trans. Arnold  J. Pomerans 
(Berkeley:  University  of  California  Press,1992),  81). Wolfram  anticipated  the  compliment, 
praising the medieval Dutch poet Henric or Heinrich van Veldeke (c. 1145–1200) (Theodoor 
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61   Wolfram’s work comprises Parzival, the thematically–related Titurel fragments, seven songs, and 
the  incomplete epic Willehalm  (Timothy McFarland,  “The Emergence of  the German Grail 
Romance: Wolfram von Eschenbach, Parzival,”in The Arthur of the Germans, eds. W. H. Jackson 
and S. A. Ranawake (Cardiff: University of Wales Press, 2000), 55).
62  See The English Emblem Tradition,  eds. Peter M. Daly  et  al.  (Toronto: University of Toronto 
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